Öz: Bu araştırma İsveç ve Türkiye'de erken çocukluk dönemi (EÇD) eğitim politikalarının eğitim programlarına yansımalarının incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Nitel araştırma desenlerinden bütüncül çoklu durum desenine uygun olarak yürütülen çalışmanın verileri doküman inceleme yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırmanın birincil kaynaklarını her iki ülkenin EÇD hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu bakanlıkları ile diğer resmi internet adreslerinde yer alan EÇD eğitim programları ve politika belgeleri oluşturmuştur. Araştırma konusu ile ilgili olan UNESCO, OECD, Eurydice raporları ve kitap, makale vb. belgeler ise araştırmanın ikincil kaynakları arasında yer almıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda İsveç ve Türkiye'de EÇD politikalarının geliştirilmesinde temele alınan amaçların birbirinden farklı olduğu ve Türkiye'de geliştirilen politikaların; toplumsal ve ekonomik temellerinin İsveç'teki kadar güçlü bir şekilde ifade edilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ülkeler arasındaki politika farklılıklarının programların tarihi gelişiminde ve programların yapısında etkili olduğu, her iki ülkede programların genel ve özel hedeflerinin ülkelerin sosyo-politik bağlamlarından etkilendiği ve eğitim programlarının geliştirilmesini sağlayan politika araçlarının genellikle birbirinden farklı olduğu görülmüştür. 
Introduction
The importance attributed to the provision of quality early childhood education and care (ECEC) has led to the emergence of political interest in early childhood curricula (Oberheumer, 2005) . Countries including Sweden, Finland, and New Zealand have thus decided to regulate ECEC more carefully through their curricula (Oberheumer, 2005) . Among these countries, Sweden is considered one of the best in international comparisons because it offers low-cost and high-quality early childhood services for all children (Naumann, McLean, Koslowski, Tisdall, and Lloyd, 2013) . In addition, Sweden is exemplary in its approach to the needs of contemporary society, attaching importance to quality in education policies and practices for early childhood and producing solutions to educational problems by scientific methods (Karaman, 1984) .
On the other hand, there have also been goals regarding policy documents for many years related to ECEC in Turkey. Since 2000 in Turkey, different ECEC curricula have been developed with the effective influence of international field research and policy (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2006; MEB, 2013a) .
In this context, analyzing the Swedish ECEC curriculum and policy is thought to be important in terms of generating recommendations for Turkey. The purpose of this study is to investigate the reflections of 
Method
This study was conducted by using a holistic multiple case design. Due to the long-term action of the policies, changes of curricula depending on education policies, and the lack of opportunity for interviews and observations, the study data were collected with the analysis of documents produced by different people and institutions at different times.
The primary documents reviewed for the current study are ECEC curriculum and policy documents on the official website of the Swedish National Agency for Education (Skolverket) 
GİRİŞ
Erken çocukluk dönemi (EÇD) hizmetleri toplumun eğitim düzeyinin yükselmesinde, toplumsal uyumun ve eşitliğin sağlanmasında insani gelişimin başlangıç noktası ve tüm eğitim sisteminin önemli bir basamağıdır (Van der Gaag, 2000; Young, 1996) . Bu dönemin dezavantajların giderilmesinde etkin bir rol oynaması, çocukların bütüncül gelişimlerinin ve yaşam boyu öğrenmelerinin temeli olması (OECD, 2011) , yatırım getirilerinin diğer eğitim kademelerine yapılan yatırımlardan daha fazla getiri sağlaması (Heckman, 2008) nedeniyle bilimsel ve sistematik bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir (Arı, 2005) .
EÇD eğitim ve bakım hizmetlerinin beklenilen bu hususları gerçekleştirebilmesinde "kalite" Eğitim programlarının kalite bileşenleri arasında yer almasının nedeni olarak eğitim programlarının amaçları ve çıktılarına yönelik yapılan vurgu dikkat çekmektedir. Toplumların refah ve gelişimi ile yakından ilgili ve bunlar üzerinde etkili olan eğitim programları (De Coninck, 2008 ) devletlerin veya hükümetlerin yapmak istedikleri değişikliklerin gerçekleştirilmesinde önemli bir araçtır (Levin, 2007 akt; Tihjs ve Van den Akker, 2009 ). Ayrıca eğitim programları benimsenen değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında da işe koşulan güçlü bir araç olarak ele alınmaktadır. Başka bir ifadeyle eğitim programları hükümetler tarafından belirlenen politik amaçlara göre şekillenmekte ve eğitim sistemi içerisinde değişim stratejilerinin büyük bir parçasını oluşturmaktadır (Ackerman, 2003; Levin, 2007, akt; Tihjs ve Van den Akker, 2009 ).
Eğitim programlarına atfedilen bu durum eğitim programının istendik davranışları içeren resmi yazılı doküman tanımı (Demirel, 2009 ) dışında farklı tanımları da içerecek şekilde kapsamının genişlemesini ve farklı işlevler üstlenmesini de beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda Goodlad (1979) 'ın programları hedef, içerik, öğrenme yaşantıları, değerlendirme ögelerini içeren "gerçek/maddi program", sosyal gelişmelerden etkilenerek şekillenen "sosyo-politik program", uygulanan ve gerçekleşen "teknik-profesyonel program" olarak tanımladığı görülmektedir. Van der Akker (2007) ise programları "amaçlanan", "uygulanan" ve "erişilen" olmak üzere üçe Diğer taraftan yaşam boyu öğrenmenin temeli olan EÇD eğitim ve bakım hizmetlerinde kalitenin sağlanmasına atfedilen önem EÇD eğitim programlarına yönelik politik bir ilginin ortaya çıkmasına ve eğitim programlarının önemle ele alınmasına zemin hazırlamaktadır (Oberheumer, 2005) . Bu doğrultuda İsveç, Finlandiya, Yeni Zelanda gibi ülkeler eğitim programları aracılığı ile EÇD eğitim ve bakım hizmetlerini daha dikkatli bir şekilde düzenlemeye karar vermişlerdir (Oberheumer, 2005) . Bu ülkeler arasında İsveç tüm çocuklara yönelik olarak düşük ücretli ve yüksek kaliteli erken çocukluk hizmetleri sunması nedeniyle uluslararası karşılaştırmalarda en ideal ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir (Naumann ve diğerleri, 2013) . Ayrıca İsveç eğitim politikalarında kaliteye önem veren, bilimsel yöntemler ile eğitim sorunlarına çözüm üreten, çağdaş bir toplumun ihtiyaçlarına cevap veren yaklaşımlarıyla örnek bir ülke konumundadır (Karaman, 1984) . Bu bağlamda bu araştırma ile literatürde erken çocukluk dönemi politikalarıyla olumlu örnek olarak gösterilen İsveç ile Türkiye'de uygulanmış ve uygulanmakta olan erken çocukluk dönemi eğitim politikaları ve bunların programlara yansıması incelenmiştir. Böylece bu çalışmayla, eğitim programının "yazılı ve resmi doküman" ile "sosyal gelişmelerden etkilenerek şekillenen" tanımları kapsamında eğitim programlarının gerisinde yer alan eğitim politikalarının programlara yansımaları analiz edilerek Türkiye'de bilimsel ve küresel rekabete uyum sağlayabilir programların geliştirilmesi ihtiyacını karşılama sürecinde bir başvuru kaynağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda araştırma bağlamında şu sorulara yanıt aranmıştır: 1) İsveç ve Böylece "organizasyon", "erişim", "finansman", "kalite" ve "ailelere sağlanan destekler" eğitim politikalarının programlara olan etkisinin incelendiği ilk araştırma sorusunun alt temaları arasında yer almıştır. Eğitim politikalarına yönelik belirlenen alt temalar içinde analiz yapılırken oluşturulan alt temaların dışında kalan ancak eğitim politikaları ile ilişkili, eğitim programlarını etkileyen ve yeni alt temaların oluşumuna imkân tanıyacak veriler ile karşılaşılmıştır. Bu veriler dikkatli bir şekilde okunarak "eğitim politikaları ve programları" teması ve bu tema ile ilişkili "sosyo-politik değerler" ve "politika araçları" alt temaları oluşturulmuştur. Verilerden doğru oluşan bu alt temalara göre analiz yapılarak ikinci ve üçüncü araştırma sorusunun bulgularına yer verilmiştir.
İsveç ve Türkiye'de uygulanmış ve uygulanmakta olan eğitim programlarına dair bulguların yer aldığı dördüncü araştırma sorusunun temaları ise birinci araştırma sorusunda olduğu gibi genel bir çerçeve içinde önceden belirlenen alt temalara göre oluşturulmuştur. Buna göre Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılan akademik araştırmaların program karşılaştırmak için kullandıkları ölçütler arasından iki ülkenin programını doğru bir şekilde analiz etmeye imkân tanıyacak olan ölçütler bu araştırma sorusunun alt temalarını oluşturmuştur. Bu doğrultuda "genel yapı", "pedagojik anlayış", "hedefler", "eğitim durumları" ve "değerlendirme" dördüncü araştırma sorusunun alt temaları arasında yer almıştır.
BULGULAR
İsveç ile Türkiye'de uygulanmış ve uygulanmakta olan erken çocukluk dönemi eğitim politikaları ve bunların programlara yansımasını incelemek amacıyla yürütülen bu çalışmada elde edilen bulgular araştırma soruları kapsamında oluşturulan başlıklar altında sunulmuştur. Korpi, 2000; OECD, 1999) . Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, iş gücüne katılım, aile destek sisteminin ve sosyal refahın sağlanması isteği de EÇD hizmetlerinde üniter sistemin oluşmasında önemli rol oynamıştır (Gunnarsson, Korpi ve Nordenstam, 1999; Engdahl, 2004 (Karakök, 2011; Kaynar, 2016) etkili olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca IV. Millî Eğitim Şurası'nda yer alan "Demokrasi "Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerle iş birliği yaparak paket programlar hazırlayacak pilot okullarda uygulanacak ve alınan sonuçlara göre bu programlar, çocuğun ihtiyacını karşılayacak nitelikte ve bilimsel çerçevede, farklı kurum ve kuruluşlara göre esneklik ilkesine bağlı kalınarak geliştirilecektir" (MEB, 1993, s. 4) "0-72 aylık çocukların, tüm gelişimlerini toplumu kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren, duyguların gelişimini ve algılama gücünü artırarak, akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığı geliştiren, kendini ifade etmesini ve öz denetimi kazanmasını sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir." (MEB, 1993, s. 4) Diğer taraftan eğitim programlarının geliştirilmesine etki eden diğer politika araçlarının belirlenebilmesi için 1947-2014 yılları arasında farklı yılları kapsayan Hükümet Programları da incelenmiştir. Ancak çeşitli yıllarda uygulamaya konan eğitim programlarının geliştirilmesinde etkili olabileceği düşünülen kararlara rastlanılmamıştır.
İsveç ve Türkiye'de Uygulanmış ve Uygulanmakta Olan Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı Programlarının Özellikleri
Her iki ülkede resmi ve ulusal düzeyde uygulanmış ve uygulanmakta olan programlar incelenmiş ve elde edilen bulgular "genel yapı", "pedagojik anlayış", "hedefler", "eğitim durumları" ve "değerlendirme" alt temaları altında aşağıda sunulmuştur. (Skolverket, 1998; Skolverket, 2011a) . Her iki programda da amaç ve ilkeler bölümü kendi içinde (1) norm ve değerler, (2) gelişim ve öğrenme (3) çocuğun etkisi, (4) okul öncesi ve ev, (5) okul öncesi eğitim sınıfı, okul ve serbest zaman merkezleri ile işbirliği olmak üzere beş alt bölümden oluşmaktadır (Skolverket, 1998; Skolverket, 2011a) . Lpfö 98 Reviderad 2010'un amaç ve ilkeler bölümüne daha önce belirtilen alt bölümlere ek olarak (6) izleme-değerlendirme ve gelişim ile (7) okul öncesi eğitim liderinin sorumlulukları başlıklarının eklenmiştir (Skolverket, 2011a ). Pedagojik anlayış İsveç'te 1 ve 5 yaş arası çocuklar için "eğitim" ve "bakım" aralarında hiyerarşik bir durum olmaksızın önemsenirken 6 yaş için "eğitim" vurgusu ön plana çıkmaktadır (OECD, 2015) . Ancak her iki yaş grubu için de çocukların gelişimsel görevlerinin, ihtiyaçlarının ve ilgilerinin karşılanarak bütüncül gelişimlerinin sağlanması ve ailelerin desteklenmesi önemlidir (OECD, 2006; Skolverket, 1994; Skolverket, 1998; Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) .
Etkinliklerin, çocukların hazırbulunuşluklarını, din dil, sosyo-ekonomik, ideolojik ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak oyun temelli ve çocukların ilgileri yoluyla yeni deneyim, bilgi ve beceri oluşturmaya elverişli olarak tasarlanması önerilmektedir (Taguma, Litjens ve Makowiecki, 2013 (MEB, 1953; MEB, 1989; MEB, 1994; MEB, 2002; MEB, 2006; MEB, 2013a) .
1953 yılında geliştirilen programda oyun hem bir etkinlik türü hem de öğrenme yolu olarak çocuklar için olan önemi vurgulanmıştır (MEB, 1953) . 1989 ve 1994 yılında geliştirilen programlarda oyunun bir etkinlik türü olarak ele alındığı görülmektedir (MEB, 1994; MEB, 1989) .
2002 yılından bu yana geliştirilen programlarda ise oyunun çocukların öğrenme yolu olarak kabul edilmiştir (MEB, 2002; MEB, 2006; MEB, 2013a; MEB, 2013b) . Hedef İsveç'te Lpfö 98'de öğrencilerin kazanması beklenen hedefler "norm ve değerler", "gelişim ve öğrenme" ile "çocuğun etkisi" alanlarında verilmiştir (Skolverket, 1998) . Okul öncesi eğitimde görev alan herkesin ve çalışma ekibinin öğrencilerin bu hedefleri kazanması sürecinde dikkate almaları gereken ilkeler bu üç alana ek olarak "okul öncesi eğitim ve ev" ile "okul öncesi eğitim sınıfı, okul ve serbest zaman merkezleri ile iş birliği" alanlarında belirtilmiştir (Skolverket, 1998) .
Norm ve değerler alanı; İsveç toplumunun benimsediği demokratik değerler ve anlayışların kazandırılması ile ilgili hedef ve ilkeleri, gelişim ve öğrenme alanı; matematik, fen, dil ve sosyalduygusal gelişimi gibi içerik ve gelişim alanları ile ilgili hedef ve ilkeleri bünyesinde ihtiva etmektedir (Skolverket, 1998 (Engdahl, 2004; Skolverket, 1998 çalışma ekibine yönelik ilkelerin yer aldığı "izleme-değerlendirme ve gelişim" alanı eklenmiştir (Skolverket, 1998) .
6 yaşa yönelik okul öncesi eğitim sınıflarında uygulanan Lpo 94/98'de hedefler Lpfö 98'e benzer bir şekilde "norm ve değerler", "bilgi" ve "çocuğun etkisi" alanlarında belirlenmiş ayrıca Lpfö 98'den farklı olarak "okul ve çevre" ile "değerlendirme ve notlandırma" alanlarında da hedeflere yer verilmiştir. Öğretmenlere yönelik ilkeler ise hedeflerin belirlendiği alanlarla birlikte "okul ve ev" ile "geçiş ve iş birliği" bölümlerinde yer almıştır (Skolverket, 1994) . Hazırlanan bu ünitelerin işleniş sırasının ve konuların, öğrenci özellikleri ve çevre koşulları dikkate alınarak değiştirilebileceği, ünite listesinden çıkarılabileceği ya da yeni ünitelerin eklenebileceği belirtilmiştir (MEB, 1989) .
0-36, 37-60 ve 61-72 ay olmak üzere üç farklı yaş grubuna göre hedeflerin belirlendiği 1994 yılı programlarında ise hedef öğesi yaş gruplarına göre farklılaşan bir biçimde şekilde ele alınmıştır.
Buna göre 0-36 aylık çocuklar için hazırlanan Kreş Programı'nda genel hedef " …bu yaş grubundaki çocukların sağlıklı bakım, beslenme, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmaktır." şeklinde ifade edilmiştir (MEB, 1994, s. 25) . Özel hedefler ise "psikomotor", "psikososyal" ve "bilişsel" gelişim alanlarında verilmiş ayrıca "Vücudumu Tanıyorum", "Sağlığım", "Okulum" gibi örnek konu listeleri verilmiştir. Bu konu listeleri altında çocuklar tarafından kazanılması istenen durumlar ayrıca belirtilmiştir (MEB, 1994).
37-60 aya yönelik Anaokulu Programı ile 61-72 aya yönelik Anasınıfı Programı'nda okul öncesi eğitimin amaçları olarak belirtilen genel hedeflere ek olarak özel hedeflerin "kendinin farkında olmanın gelişimi", "psikomotor becerilerin gelişimi", "özbakım becerilerinin gelişimi", "duygusal özelliklerin gelişimi", "sosyal becerilerin gelişimi", "bilişsel becerilerin gelişimi", "dil becerilerinin (Skolverket, 1998; Skolverket, 2011a) .
Lpo 94/98 hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek eğitim durumları için Lpfö 98 ve Lpfö
Reviderad 2010 ile benzer vurgulara sahiptir. Buna göre dans, sanat, müzik, hareket, tasarım okulda gerçekleştirilecek etkinliklerden olup eğitim süreçlerinin öğrencilerin iyi olma hallerini, ihtiyaçlarını, gelişimlerini, sorumluluk almalarını destekleyecek şekilde yapılandırılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca etkinliklerin mutlaka hedeflerle olan ilişkisinin kurulması gerektiği ifade edilmiştir (Skolverket, 1994) . Lgr 11'de etkinliklerin ve öğretimin; çocukların durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olması, farklı yaklaşımları ihtiva etmesi, demokratik yollara uygun olması ve çocukların toplumsal hayatta bu değerleri kullanmasına imkân tanıması gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca etkinliklerin farklı bilgi ve deneyimlerin keşfedilmesini, araştırılmasını ve paylaşılmasını olanaklı kılması gerektiği vurgulanmıştır (Skolverket, 2011b Değerlendirme Lpfö 98'de değerlendirme ile ilgili ayrıca bir bölüm yer almamakla birlikte (Skolverket, 1998) (Skolverket, 2011a) .
Lpo 94/98 ve Lgr 11'de ise "Değerlendirme ve Notlandırma" bölümü yer almaktadır. Bu bölümlerde öğretmenlerin sorumlulukları dışında çocuklara yönelik öğretim hedefleri belirlenmiştir. Her iki programda da belirlenen sorumluklar ve hedefler benzer şekilde ele alınmıştır. Çocukların; kendilerini ve başkalarının başarıları ile içinde bulunduğu koşulları değerlendirme becerisi geliştirmesi belirlenen öğretim hedefleri arasında yer almaktadır (Skolverket, 1994; Skolverket, 2011b (MEB, 1953; MEB, 1989) . 1994 
